**Samenvatting van de antwoorden op de vragen van de Bijbelstudiemorgen gehouden op donderdag 25 maart**

1. *Geef eens commentaar op de volgende stelling: ‘De gezondheid is een grote zegen, maar geheiligde krankheid is nog groter zegen. Voorspoed en werelds gemak zijn dingen die allen van nature wensen, maar verliezen en kruizen zijn veel beter voor ons, als zij ons tot Christus brengen (J.C. Ryle)*

Dat gezondheid een grote zegen is, ervaren we juist in deze coronacrisis. Laten we dan ook de Heere dankbaar zijn als we gezond mogen zijn. De catechismus zegt het zo duidelijk: in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwen God en Vader… Van ons zelf zijn we niet geduldig in tegenspoed en ook niet dankbaar in tegenspoed. Noch en een noch het ander zal ons niet baten als het ons niet nader tot Christus brengt. We hoeven niet naar moeite, verdriet of kruis te verlangen, maar als het ons overkomt, dat we het dan bij de Heere mogen brengen. Voorspoed is niet altijd een zegen, tegenspoed niet altijd tegen ons, maar de vraag is: waar brengt het ons? Geheiligde krankheid/ziekte is genade van de Heere. Hij kan het met dit alles zo maken, dat we mogen zeggen ’t Is goed voor mij verdrukt te zijn geweest.

1. *Loop nog eens de elementen van het ‘lijden van een christen’ in dit hoofdstuk langs. In hoeverre kan ook het lijden vanwege ziekte hieronder worden verstaan?*

Petrus noemt verdrukking, verzoeking, smaad elementen die bij het lijden horen. Het lijden kan ook veroorzaakt worden door ziekte. Het is de vraag, hoe wij eronder zijn. Zoeken we de rust in deze wereld of is het ons om de ware rust te doen? Op blz. 171 staat een voorbeeld van Thomas Boston; hij schrijft dat telkens als hij dacht dat hij een nest had gevonden waarin hij rust zou vinden, de Heere alweer doornen (bijv. ziekte) in dat nest had gelegd om hem die rust ten ontnemen. Christus heeft Zijn bruidskinderen verdrukking toegezegd (in welke vorm dan ook); maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16:33).

Al het lijden (pijn, moeite, verdriet, ziekte) is niet te vergelijken met het lijden dat Christus heeft geleden. Zijn lijden ging veel dieper en Hij leed als onschuldige. Wij moeten lijden om onze zonden. Wat is het dan genade om Zijn voetstappen te mogen drukken. Zijn lijden is uniek, niet te herhalen, maar Hij vraagt wel om Hem te volgen, zonder vragen. Wat is het dan groot om juist in ziekten te mogen weten: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen. Jesaja 53 : 4 en 5). Zie ook het artikel van ds. W. A. Zondag uit het R.D. van 23 oktober 2020. Het lijden geeft verbondenheid aan de grote Kruisdrager.

1. *Zijn wij als christenen vandaag de dag niet veel te lauw? Zwijgen wij niet veel te vaak waar wij hadden moeten spreken over de christelijke hoop?*

De Bijbel laat ons zien, dat de Heere lauwheid niet duldt. Zie Openbaring 3 in de brief aan de Laodicenzen: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt noch heet: och of gij koud waart of heet, Ik zal u uit Zijn mond spuwen. Zo ernstig neemt de Heere de lauwheid van Zijn kinderen. Wie durft te zeggen dat dit bij ons niet voorkomt. Hoe vaak zwijgen we als we moeten spreken en spreken we als we moesten zwijgen? Hoe anders leert Petrus ons in hoofdstuk 3 : 15: ‘Maar heiligt God den Heere in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. Het behoort tot de christenplichten! Niet op een harde, hoogmoedige, arrogante wijze. Nee onze toon moet vriendelijk, gunnend zijn. Met eerbied voor de Heere God, rekening houdend met Zijn oordeel over al ons handelen en wandelen, in het bijzonder ook over de wijze waarop van Hem en van Zijn Woord gesproken wordt.

Een voorbeeld dat genoemd is, ging over de wijze waarop ds. Kort bekritiseerd werd. Ds. Egas heeft laten weten dat hij dit niet terecht vindt. Al zijn we het misschien met de handelwijze van deze predikant niet helemaal eens, toch is het goed om te laten weten vanuit Gods Woord dat we het voor de medebroeders opnemen. Niet lauw zijn, maar onze stem laten horen.

Dat deed Paulus ook ten overstaan van het Joodse volk en ten overstaan van de Romeinse overheid. Overal waar hij kwam, maakte hij gebruik van de gelegenheid om te getuigen van de hoop die in hem was. Zelfs op de Areopagus in Athene. Met het afleggen van deze verantwoording eindigt ook het boek Handelingen. Hij nodigt Joden uit om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft over Jezus Christus, de beloofde Messias. ‘En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn gehuurde woning, en ontving allen die tot hem kwamen; predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd ( Hand. 28, slot)

Dit overdenkend, komen we er allen met schuld uit, hoe vaak zijn we lauw, maar dat hoeft niet zo blijven. Laat het gebed ons dringen: ‘Heere open Gij mij mond door Uw kracht’. Bij Hem vandaan mogen we vrijmoedigheid afsmeken. Hij kan, wil en zal ons ook in deze moeilijke omstandigheden helpen, ondersteunen en sterken en, brengen tot een goede belijdenis van de hoop, die in ons is. De Heere is het waard en ook onze naasten hebben er recht op. We mogen dit niet slechts voor onszelf houden.

*We eindigen met het zingen van Psalm 89 : 20*